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I.

ABSTRAKT

‘’Organizatë permanente në shërbim të shoqërisë dhe zhvillimit t ë saj, e hapur për publikun,
e cila siguron, konservon, hulumton, komunikon, eskpozon trashëgiminë e prekshme dhe
paprekshme të njerëzimit dhe mjedisit të tij, për qëllime të edukimit, studimit dhe kënaqësisë’’

-Këshilli Internacional i Muzeumeve 1995
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1.0 MUZEOLOGJIA

1.1 Historiku i muzeumeve
Muzeumin dhe fenomenin që ndërton atë mund ta kuptojmë nga idea e Igor Kopytoff 1, i cili
propozon një këndvështrim tjetër ndaj objekteve, duke bërë pyetje njëjtë sikur kur shkruhet
një libër biografik, duke pyetur se cili është momenti kyq në ‘’karrierën’’ e gjërave. Arsyeja
se pse ndoshta ky sygjerim më duket i përshtashëm që të kuptohen muzeumet dhe historiku
kompleks i tyre, është pikërisht në lidhjen që formohet mes njerëzve dhe gjërave. Duket sikur
muzeu është shumë më personal (se sa vetëm një institucion) i cili zbërthen por dhe feston
raportet njerëzore mes gjërave te cilat mund të kenë ose jo ndonjë vlerë të caktuar, të jenë të
prekshme apo të paprekshme. Pra në këtë sens, duket sikur është një nevojë njerëzore që të
ekspozohet kjo lidhje me objektet, duke i ruajtur, prezervuar, kujdesur, shkruar për to, e
forma të tjera. Andaj në studimin për muzeumin, dua të hulumtoj pikërisht këtë lidhje, e cila
për cfardo arsye më duket se kalon përtej kufijve të një institucioni të quajtur muze, që ka të
bëjë me natyrën njerëzore dhe rrënjët më primitive të saj. Nga Igor Kopytoff, mund të themi
se ndoshta kur ai bën pyetjen për objektet, i referohet historikut të tyre, ku me sa duket secili
objekt ka pasur një jetëgjatësi, ndoshta edhe një qëllim, një vlerë në një kohë të caktuar, e cila
mund të ketë simbolizuar dicka për njerëzimin apo për një komunitet të caktuar, andaj dhe
është komemoruar ai objekt. Sepse vet objekti ka komemoruar një kohë, një vend, një
fenomen, një shoqëri. Kur flasim për objektet dhe kohën, një gjë që më lind në mendje dhe
ndoshta mund të jetë një shembull i asaj që përmend Kopytoff, është pikërisht fenomeni kur i
ekspozohemi dickaje të vjetër. Nëse vizitojmë ndonjë shpellë e cila mund të ketë të shkruara
motive të cilat nuk i kuptojmë, por menjëherë fascinohemi edhe pse ndoshta nuk kanë ndonjë
vlerë apo teknikë të veqantë, është pikërisht ky ekspozimi ndaj objektit në relacion me
faktorin kohë, i cili dikton një send në një kohë të caktuar, dhe flet për njerëzimin. Kjo mund
të jetë një ndër fenomenet që mund t’i lidhim me sygjerimin e Kopytoff. Apo ndoshta secili
objekt, gjatë jetëgjatsisë së vet kap momente, të cilat mund bëhen fizike, dhe fton njerëzit që
të prekin apo ndjejnë dicka nga ajo. Andaj më pëlqen idea që secili objekt ka pasur një
karrierë, një pike kyqe, ku ka kapur një moment, dhe atëherë duket sikur objekti është një
makinë që udhëton në kohë, dhe vetëm nëpërmjet saj ne mund të marrin një përjetim apo të
krijojmë një të tillë kur e vështrojmë. Ndoshta pikërisht ky ‘tempull’ i quajtur muze, është
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udhëtimi ynë në kohë. Muzeu është një vend ku festohet një moment në kohë dhe hapësirë.
Prandaj ndoshta edhe shtëpisë sime i referohem si muze, sepse edhe aty ka pasur një celebrim
të gjësendeve, që ndoshta për 2are kanë pasur kuptim.

Nëse flasim për gjenezën e muzeumeve, ky nocion u përdor për here të parë në Greqin e
lashtë, të cilat njiheshin si ‘shtëpi të muzave’2. Këto ‘shtëpi’ u dedikoheshin 9 muzave që
konsideroheshin si burime të frymëzimit, andaj u ndërtuan tempuj dedikuar atyre. Secila nga
këto muza, kishte nga një aftësi të veqantë. Tempujt të cilat u ndërtuan për nder të tyre ishin
hapësira qoftë të hapura ose të mbyllura (brenda tempullit ose oborrit të brendshëm). Mirpo
përpos këtyre tempujve, cdo festival apo edhe poezi thirreshin me emrin muzë. Këtu nuk
hynin piktura dhe skupltura, për shkak që në atë kohë nuk konsideroheshin art, po vetëm
mjeshtri apo zanat, dhe njihej me emrin ‘tempe’.

Në kohën e pushtetit të Aleksandrit të Madh në shek. 14 BC, pas pushtimit të Egjiptit, u
paraqit muzeu në fillet e tij të para. Pas shumë pushtimeve, në Egjipt, Aleksandri kishte
vendosur të themelonte një qytet që do të mbante emrin e tij, dhe do ishte baza e kulturës
helenike3. Aty do të ndërtohej një ‘muse’, i dedikuar për muzat, e cila do të sillte fat. Këtu do
krijohej një arkive e plotë, me artifakte të mbledhura në Mesdhe, nga Greqia, e deri tek ato
Hinduse. Shpesh këto artifakte merreshin peng gjatë pushtimeve. Në krahasim me tempujt e
muzave në Greqi, në Aleksandri ishte hera e parë, ku muzeu praktikoi koleksionimin,
prezervimin dhe kalsifikimin. Muzeu i Aleksandrisë kishte mbledhur kulturën e gjithë botës,
por dhe kishte hartuar një rrugë se si do të funksiononte muzeu. Muzeu i Aleksandrisë
shërbeu si shembull për mënyrën e klasifikimit dhe trajtimit të artifakteve edhe gjate shek.18.
Gjatë periudhës së Mesjetës4, në muze nuk kishte rregull të klasifikimit të artifakteve.
Koleksionoheshin artifakte nga e gjithë bota, duke krijuar kështu një imazh të tokave mistike
dhe ende të panjohura, të mbledhura në ekspeditat në botën e re, ku i vetmi rregull që
ekzistonte, ishte koleksionimi i gjërave të pazakonta, të reja, dhe mbi të gjitha ‘ndryshe’ nga
ato që ishin parë ndonjëhere. Muzumet e Mesjetës u shquan për ‘Kabinetet e Kuriozietit’, ku
Abodes of Muses, per t’u përshtatur përkthimit është shkruar ‘shtëpi e muzave’, mirpo adobe nga gjuha
angleze i referohet shtëpive që janë ndërtuar nga llaqi, apo në shqip ‘shtëpitë me qerpiq’
3
Burcu Gunay, 2012. ‘Museum Concept from Past to Present and Impotance of Museums as Centers of Art
Education.’ International Conference on New Horizons in Eduction. pp.1251-1252
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vendoseshin këto artifakte në një sfond i cili i theksonte ato dhe në të cilat ekzpozohej
‘misiticizmi’ i këtyre artifakteve të grumbulluara.

Figura 1. Kabinetet e Kuriositetit

Gjatë Renesancës, muzumet nuk kishin të bënin me ndarjen e artifakteve që ishin më
ndryshe, dhe ekspozimin e tyre, mirpo muzeumet u transformuan në hapsira në të cilat kishte
rregull të klasifikimit, duke u bërë më tepër vende, në të cilat mund të mësohej nga to, si dhe
filloi dokumentimi i artifakteve. Renesanca solli racionalizmin në muzeume, dhe krijoi një
qasje humane ndaj tyre. Ishte për herë të par¡ në këtë periudhë, ku muzeumet hapën dyert për
publikun e gjerë, duke kaluar nga një vend në të cilin fshiheheshin koleksionet mbretërore,
dhe ku deri vonë cenzurimi i informacioneve, ishte përdorur si një vegël për shtypjen e
shtresës së ulët të popullsisë, dhe kontrollit të saj, tanimë kishte bërë hapin e madh, dhe
muzeumi ishte bërë një enciklopedi e gjallë për njerëzimin, duke u bërë institucion pubik. Si
dhe ajo cfarë ekspozohej, nuk kishte të bënte më me paraqitjen e një imazhi të fuqisë,
kontrollit, pasurisë, por kishte të bënte me projektimin e evoluimit të njerëzimit, dhe lirinë që
duhej të kishte njerëzimi, se bashku me të drejtën qe ta shihte dhe të informohej për të.

Palazzo di Medici, i ndërtuar më 1940, nga Cosimo, që kishte themeluar dinastinë Medici në
Firenc, njihet si muzumi i parë modern në Evropë, që solli principe të reja të organizimit të
3

muzeumeve, dhe mënyres se si duhet të funksionojë muzeumi, me kritere dhe forma
racionale të klasifikimit. Koleksionet e dinastisë Medici, kishin rol të madh, në përshkrimin e
lidhjes së njeriut me natyrën, si dhe krijimin e një sensi të vlersimit tek njerëzit, duke rritur
kështu edhe aftësine e tyre që të obzervojnë dhe kritikojnë. Kjo formë e re e organizimit të
muzeumit, la vend që muzeumet të bëhen struktura akademike.

Në shek.18 filloi të jetë dominante shrehja e informacioneve nëpërmjet objektit( nëse mund
t’a themi në këtë formë), ndërsa në shek.19, filluan të futeshin shërbimet të cilat do të
ndimonin klasën punëtore të inkuadrohej në qytete, nëpërmjet infomimit të tyre për të fituar
‘kulturë’, si pasojë e shpërnguljes në qytete gjatë industrializmit. Nga kjo kuptojmë se
muzemet morën rolin e edukimit të njerëzve. Andaj këtu vërehet kalimi i muzeumeve si
vende të cilat ishin të dedikuara vetëm pushtetarëve të fuqishëm dhe boregjezisë, në
institucion edukativ.

Sot muzeumet moderne janë mjedise në të cilat hulumtohet paraqitja e trashigimisë kulturore.
Kjo nënkupton se muzumi ka bërë një transformim të madh, ku sot përdoret edhe termi
pedagogjia e muzeumeve, që nënkupton se edhe muzeumet janë përfshirë në strukturën
edukative. Roli i tyre ka të bëjë me hulumtimin dhe paraqitjen e njerëzimit.

Pra të cekim edhe njëherë, që ndryshimi në mënyrën se si funksiononte muzeumi, ndërroi me
Medicit, të cilët përcaktuan një normë tjetër të funksionit, si dhe bënë që muzeumet të
paraqitnin zhvillimin njerëzor në vend të portretizimit të botës tjetër5. Institucionalizimi i
muzeumeve në sensin më formal fillon me Ashmolean Museum, në Universitetin e Oxford-it,
i cili njihet si hapësira e parë e hapur për publik. Muzeu i Luvrit në Paris, ishte një tjetër
muzuem i cili bëri transformimin nga kultura e të koleksionuarit deri në të ashtuquajtuarat
‘memory rooms’ gjatë periudhës së Renesancës. Në Louver u vendos rendi kronologjik mes
artit, zhvillimit të civilizimit, duke u institucionalizuar, ku dhe shfaqeshin gjurme të shtetit.
Veprat të cilat ishin pjesë e koleksioneve të të pasurve, u bënë publike në Louver, pasi
shumica u morrën gjatë revolucionit francez më 1789. Evropa u bë shembull për Amerikën,
që të fillonte me institucionalizimin e muzumeve, ku Moma , e ndërtuar më 1929, u bë
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muzeumi i pare i hapur për publik në Amerikë, ku në të prezantohej tradita perëndimore e të
pikturuarit.

1.2 Institucionalizimi i Muzeumeve

Kur flasim për kuptimin e muzeumeve, duhet të analizohet struktura sociale, rreth së cilës
sillen edhe objektet. Andaj mendoj se koncepti i Foucalt6 në lidhje me muzeumin i nxjerrë
nga politizimi racional, përshtatet në hulumtimin e muzeumit në aspektin social, ndërlidhjen
me njerëzit dhe ndikimi i politizimit, këto të marra nga përshkrimet e John Bennet në librin e
tij ‘The Birth of the Museum’7. Foucalt flet mbi institucionet, duke thënë se janë aparate të
cilat kanë të bëjnë me rregullimin e sjelljes së individit apo popullsisë, si burgu, spitali apo
azili. Ai i studion ato, duke thënë se secila nga këto ‘teknologji’, që kanë të bëjnë me
rregullimin e sjelljes njerëzore, kanë specifikat e veta se si u adresohen problemeve, andaj
dhe për secilën nga to zhvillohen mënyra të veqanta të ushtrimit të pushtetit, në vend të atij
gjeneral. Mirpo Foucalt gjithashtu përmend dallimin mes qëllimit që shprehet nga këto
institucione moderne të reformimit të njerëzve, do të thotë qëllimit që shprehet nëpërmjet
retorikës dhe asaj që në të vërtet zbatohet. Foucalt merr shembullin e burgjeve, që janë një
lloj i këtyre institucioneve të reformimit të sjelljes njerëzore, mirpo ajo cfarë në fakt zbatohet
në to, nuk ka të bëjë me reformimin e sjelljes njerëzore, por nga mënyra se si burgjet
veprojnë, ato bëhen vetëm objekte që shërbejnë për ndarjen e popullsisë nga ajo shtresë që
konsiderohet kriminale. Dhe gjëja më e quditshme këtu, është se nuk vihet në pyetje ky
dallim mes qëllimit dhe asaj që zbatohet. Burgjet kryejnë një funksion i cili përkundër
qëllimit të shprehur haptazi, që ka të bëjë siq e cekëm më lart me reformimin, ato shërbejnë
vetëm si hapësira ndarëse mes grupeve të ndryshme të popullsisë, dhe jo reformimit.

Arsyeja se pse shembulli i Foucalt përmendet, ka të bëjë me ngjashmërin që ndodh edhe në
muzeume. Edhe muzeumet janë pjesë e asaj strukture të institucioneve që kanë të bëjnë me
reformim. Edhe në muzeume shprehen qëllimet retorike, të cilat janë se muzeumet duhet ‘të
jenë hapësira të hapura dhe të barabarta për të gjithë, si dhe tjetra që ‘ato duhet të
eskpozojnë si duhet kulturat për pjesë të ndryshme të pubikut’. Ngjashmëria mes burgjeve
dhe muzeumeve në këtë rast, e shprehur nga koncepti i Foucalt, ka të bëjë në krijimin e

6
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kontradiktave mes dy ideve, ku e citon edhe Benett në librin e tij, njëra ide e muzeumit është
‘retorika demokratike kryesore në konceptimin e muzumeve si vegla për edukim popullor, si
dhe tjetra funksioni i tyre i vërtet si instrumente për reformimin e sjelljes shoqërore’.

Kur flasim për këto ide kontraditore të paraqitjes së institucioneve, në mënyrën se si ato
konceptohen, shpesh me ide pro shoqërisë, dhe mënyrën se si ato funksionojnë në raport me
shoqërinë, na mundëson t’a kuptojmë më ndryshe rolin e faktorëve të jashtëm në këto
institucione, por edhe atyre politik, sidomos në institucione që paraqiten të hapura dhe pro
shoqërisë. E tham se Bennet në librin e tij, përpos që e përmend Foucalt dhe iden e tij, ku ai
flet për këto institucione si ‘instrumente disiplinore’, ai poashtu i qaset edhe paradigmës së
Gramsci-t8, i cili i paraqet muzuemet si ‘instrumente të klasës- sunduese dominante, ku
atëherë muzeumet pretendohen të bëhen të përgjegjshme ndaj formave gjenerale të kulturës,
ku ato kritikojnë artikulimet ideologjike hegjemoniste, që sundojnë tematikat e ekspozimit në
muzeume, dhe përpiqen të krijojnë artikulime të reja të afta në organizimin e kundërhegjemonisë’.

Muzeumet bënë një kapërcim të madh nga hapësira të cilat ishin private, të mbyllura ku një
shtresë e caktuar mund të kishte qasje, si dhe ajo cfarë ekspozohej kishte të bënte me
paraqitjen e një personi që ishte në fuqi në atë kohë, duke treguar një storie të pushtetit dhe se
si gjithcka sillej por dhe kontrollohej nga një individ. Si dhe ajo cfarë përmendëm më herët,
që para shek.18, nuk kishte rregull të ekspozimit të artifakteve, por i vetmi kusht ishte që
objeti të dukej ndryshe. Përkundër ndryshimeve të shumta të rregullit shoqëror, që sollën
edhe kapërcimin e muzeumeve nga hapësira të mbyllyra, në hapësira të qasshme nga shtresat
tjera të shoqërisë, këtë thuhet se e solli ndryshimi në mënyrën e ekpozimit, ku pas renesancës
u fut një rregull, dhe muzeumet kishin të bënin me integrimin e degëve të ndryshme
shkencore, dhe mbi të gjitha kishin një qasje univerzale, sepse gjithcka që ekspozohej kishte
të bënte me evoluimin e njeriut. Andaj kishte kronologji në rradhitje dhe mënyrën se si do të
shpalosej idea e njeriut universal. Si pasojë muzeumet filluan të hapeshin, meqense edhe ajo
cka ekspozohej kishte të bënte me dicka të përbashkët dhe univerzale, e jo një botë mistike të
paprekshme, apo edhe ‘misiticizmi’ i fuqisë së një njeriu.Meqense është diskutuar për
konceptin e Foucalt, deri tani do ta përmbyll pikpamjen e tij, e cila edhe mund të jetë
kundërshtuar nga të tjerë. Tham se Foucalt bënë krahasimin e burgut dhe muzeumit, duke i
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futur në të njëjtën strukturë, e cila ka rolin reformativ. E përmendëm se jo gjithherë, nëse
mund ta quaj qëllimin por dhe ‘idealin’, që një institucion të vihet në punë për reformimin e
shoqërise dhe të mirën e saj, mund të dalloj nga mënyra e veprimit të atij institucioni. Andaj
Fouclat e zbaton të njëtën ide të burgjeve, edhe në muzeume, mirpo në këtë rast muzeumet
kanë një formë tjetër të zbatimit të disiplinës, ku shoqëria reformohet në tjetër mënyrë nga ajo
e burgjeve. Në rastin e ‘disiplinës’ së muzeumeve, shoqëria i nënshtrohet së pari informimit,
dhe pastaj kushteve të sjelljes, kushte këto që janë edhe fizike, ku mund të themi ndoshta
edhe në mënyrë te pavedijshme, njerëzit mësojnë edhe për format e sjelljes më të thjeshta, se
si ta pozicionojn trupin e tyre, e deri tek mbajtja e rendit dhe qetësisë. Eshtë diskutuar shume
here rreziku që mund të kishte idea e hapjes së muzeumeve si institucione publike, sepse nëse
ato hapen, bëhen të qasshme nga cdo kush, dhe në anën tjetër nuk dihej rezultati i këtij
refomimi. Ndoshta në vend të tij, njerëzit mund të revoltoheshin edhe më shumë, dhe si
pasojë do rrezikoheshin edhe veprat të cilat ishin nëpër muzeume. Andaj kur muzeumet u
bënë insititucione të hapura, u morr rreziku që ato do luanin rolin edukativ, ku nëpërmjet
informimit dhe reformimit të sjelljes, shtresat e ndryshme shoqërore, do të kishin mundësi të
fitonin një sjellje të caktuar, dhe të shkriheshin në një shtresë të vetme. Kjo ka kuptim, sepse
në muzeume ekzistojnë një sërë veglash të cilat e bëjnë njeriun të mendojë sjelljen e tij, duke
filluar nga mbajtja e qetësisë, përcjellja konstante qoftë nga stafi por edhe njerëzit e tjerë,
pastaj distanca që krijohet nga njeriu dhe vepra e ekspozuar. Këtu shohim edhe rolin e
arkitekturës në projektimin e sjelljes njerëzore, ku dizajni i paternave të ndryshme të
qarkullimit, vrojtimit dhe ekspozimit, ka të bëjë me reformimin e sjelljes së tij. Disa nga
format se si funksionon muzeumi si vend për reformimin e sjelljes shoqërore, ishte së pari,
zhvillimi ku muzuemet ndryshuan fizikisht edhe mënyrën e paraqitjes. Kjo do të thotë se
muzeumet ndryshuan edhe eksterierin e tyre, duke u bërë hapësira më të mëdha, filloi të
përdoret qeliku dhe xhami, duke u bërë kështu struktura. Ndërsa reformimi u dizajnua në këto
principe, së pari nëpërmjet ndyshimit fizik nga muzeumet e vjetra, kishte mundësi të mira për
ndriqim, sepse këto struktura të reja mundësuan fleksibilitet në ekspozim, ku zakonisht muret
anësore dhe pjesa qendrore e hapësirës përdoreshin se pjesë ekspozuese, dhe hapësirat e
ndërmjetme ishin të përshtatshme për qarkullim. Si dhe paternat e qarkullimit mundësonin që
hapësirat të ishin gjithmonë në vëzhgim, por dhe krijoheshin kënde të përshtatshme ku
njerëzit mund të vëzhgonin edhe njëri-tjetrin.
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1.3 Muzeumet e së Ardhmes

Nga ajo që u përmend më lart, varësisht nga qëllimi i muzeumeve, qofshin ato vetëm mjete
reformuese të shoqërisë, sa herë që përmendet fjala muze, na ilustrohet një vend i cili
ekspozon dicka. Funksioni i muzeumit është fiksuar edhe në paraqitjen vizuale të tij, pra si
duket muzeumi. Edhe muzeumi si një institucion i hapur për shoqërinë, është definuar se si
duhet të funksionojë dhe duket. Pavarësisht formave të reja dhe ndoshta edhe avant-garde të
dizajnit, të cilat ndoshta ndonjëherë kanë të bëjnë vetëm me të arriturat teknologjike të
zhvillimit të materialeve, muzeumet mbajnë një qëndrim strikt rreth funksionit të tyre.
Me ndryshimet në skenën artistike, sa i përket formave të prezantimit (nëse mund ta quajmë
kështu), ndryshoi edhe mënyra e shtrirjes së muzeumit, për prezantimin e tyre. Mirpo me
hapjen e muzeumeve për publikun, dhe me racionalizimin e muzeumit në aspektin e
klasifikimit të artifakteve, muzeumi morri rol të rëndësishëm në aspektin e aktiviteteve
sociale të shoqërisë. Në fillimet e shek.20, muzeumet kishin vetëm ekspozita të përhershme.
Kjo lë të kuptohet se edhe dizajni i muzeumit, kryhej në bazë të specifikave të asaj që do të
ekspozohej, duke mos qenë shumë fleksibil. Në vitet 90-të, filloi lëvizja e ekspozitave, duke u
rritur kështu numri i tyre, si ekspozita të përkohshme, duke sjellë fleksibilitetin e këtyre
hapësirave ekspozuese. Farshid Moussavi, e ilustron mire në librin e saj ‘The Function of
Style’9, duke analizuar disa muzeume dhe fleksibilitetin e tyre. Para se të kalojmë në
propozimet se si duhet të shtrihen muzeumet e së ardhmes, duhet të ndalemi tek klasfikimi që
bën Farshid Moussavi, se si muzeumet dizajnohen, duke marrë parasysh fleksibiltetin e
hapësirës. Sipas Moussavi-it, që nga vitet e 90-ta, ajo cfarë është bërë e rëndësishme në
dizajnimin e muzeumit është fleksibilteti i ekspozimit dhe diversiteti i mjedisit. Poashtu
përmendet edhe ndikimi i disa muzeumeve të shek.20, të cilat shërbyen si konventa, për
dizajnimin dhe format e ekspozimit në muzeumet e tjera. Një ndër shembujt që përmend
Moussavi është hapësira që njihet si ‘kubi i bardhë’, që vie nga Muzeumi i Artit Modern në
New York, që merret si formë tipike e ekspozimit. Disa nga specifikat e dizajnit të
muzeumeve janë: Forma, Shtrirja e Ekspozitave (mund të jenë brenda apo jashtë), Organizmi
i hapësirës (si plan i hapur- pjesa e ekspozimit e cila nuk është e përcaktuar, Jo i hapur- ku
pjesa e ekpozimit veqse është planifikuar), Ndriqmi (Natyral dhe Artificial), Diversiteti i
Galerive (me lartësi të vetme apo të ndryshueshme), Qarkullimi dhe Hyrja, Shërbimet,
Ventilimi etj.
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Të gjitha këto specifika sillen rreth dy elementeve që u bënë të rëndësishme në shek.20, pra
fleksibilteti i ekspozimit dhe diversiteti i mjedisit, ku me këtë të fundit kuptojmë hapësirat të
cilat mund të akomodojnë artin kontemporan, andaj dhe në këto hapësira ka dinamikë dhe
lëvizje. Mirpo nocionin e fleksibiltetit e kuptoj edhe më ndryshe, në aspektin e lëvizjes jo
vetëm të ekspozitave, por dhe vetë hapësirës. Koncepte të tilla na ofron Yona Friedman10, i
cili në vitet 50-të dha propozimin e tij, që banimi dhe urbanizimi duhet të vendosen nga vetë
residentët e një vendi, duke u njohur kështu shumë shpejt si arkitekt utopsist. Yona Friedman
merret si shembull në këtë shkrim, sepse mendoj se ai e dërgon iden e fleksibilitetit të një
hapësire në një nivel më lart, dhe gjithashtu më pëlqen idea që ai ndan për hapësirat të cilat
duhet të jenë interaktive, duke u përfshirë në këtë hapësirë edhe residentët e një vendi. Sa i
përket muzeumeve, Friedman në vitin 2004, realizoi një projekt të titulluar ‘Street Musuem
Project’ në Como, Itali11. Sipas Friedman, secili resident i qytetit mund të ekspozonte dicka
personale nga jeta e tyre, duke dal kështu jashta mjedisit akademik të muzeumeve. Friedman
si një utopist, shpreh iden që hapësira nuk duhet të jetë kufizuese, dhe njëkohësisht duhet lënë
hapësirë njerëzve që përdorin ato të jenë interaktiv me hapësirën, por dhe vendim-marrës.
Ideja e fleksibilitet, ashtu siq e kuptoj unë, ka të bëjë me hapësira interaktive, të cilat kanë
mundësi të ndryshojnë dhe përshaten në kohë, ku pjesa krysore e këtij dinamizmi bëhet njeriu
dhe nevojat e veta. Ideja e fleksibitetit nuk ka të bëjë me rregulla strikte të koncpeptimit të
hapësirës, por me lirinë që ato vazhdimisht të kenë mundësinë të zhvillohen. Kjo ide mund të
filloj nga muzeumi, meqense si institucion është më i hapur ndaj publikut dhe ajo cfarë
ekzpozohet ka efekt tek ai. Mipo fleksibiliteti mendoj se shtrihet përtej ndryshimit të
brendshëm të hapësirës. Mendoj se ka të bëjë më shumë me konceptin e objekit si dicka që
nuk ka nevojë të jetë shumë e madhe, por mund të jetë vetëm një intervenim i përkohshëm.
Muzeumet e së ardhmes mund të paraqiten në këtë formë, të jenë të përkoshme, të mos kenë
nevojë për shumë hapësirë të re, por mund të shfrytëzohen ato që veqse ekzostojnë, si dhe siq
e shpreh edhe Friedman që veq qyteti mund të jetë një hapësirë ekspozimi, duke e thënë
pikërisht atë që u lartpërmend, pra hapësira me mundësi ndryshimi dhe interaktive, ku njerzët
mund të jenë pjesmarrës gjithashtu në procesin e dizajnit.
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2.0

HISTORIKU I SHTËPISË SË SHUAJIP PASHËS

Shtëpia e Shuajip Pashës, gjendet në zonën historike të qytetit të Prizrenit, përkatësisht afër
urës së Naletit, e cila ka qenë e ndërtuar nga druri. Shtëpia i takon lagjes Iljaz Kuka, që është
njëra ndër lagjet më të rëndësishme, e themeluar nga pinjolli i njohur i familjes Zinovare të
Opojës Kukli Mehmed Begu dhe e quajti me emrin e gjyshit të tij Iljaz Kuka. Lagjja Iljaz
Kuka shtrihej prej Urës së Beledijes nga perëndimi, ku kufizohej me lagjen e Suziut e gjer të
Ura e Naletit, nga lindja, që kufizohej me Lagjen Sejdi beg. Nga veriu kufizohej me rrjedhën
e Lumit të Bushtricës. Kurse nga jugu kufizohej me Çarshinë e vjetër të Priftit, Kishën
Katolike “Zonja e Bekuar” dhe me Lagjen e Myderrizit.

Figura 2.Shtëpia e Shuajip Pashës- Lokacioni përreth

Shtëpia në bazë të përshkrimit arkitektonik, thuhet se i takon gjysmës së parë të shek.XIX,
mirpo nuk ka të dhëna të cilat e dokumentojnë atë. Shtëpia u ndërtua nga Shuajip Pasha, i cili
ishte nën kryetar i Lidhjes së Prizrenit, dhe Ministër i Financave, që na bën të kuptojmë se
shtëpia i takonte shtresës elitare të asaj kohe, dhe kjo kuptohet poashtu edhe nga detalet me të
cilat është punuar shtëpia si dhe shtrirja e saj në parcellë. Familja Spahiu ishte vendosur qysh
10

herët në qytetin e Prizrenit, të ardhur nga malësia e rrethit të Prizrenit, familje që shquhej për
djem puntorë dhe të vyeshëm, ku shumë shpejt u graduan me postin e Spahillëkut nga
pushteti. Shtëpia ka qenë e rrethuar me mure të larta, ku përpos shtëpisë kryesore
(haremllëkut), kishte dhe objekte të tjera përcjellëse si ndërtesë për miq (selamllëk), ndërtesë
për shërbëtorë dhe ndërtesë për ambiente teknike. Mipo këto ndërtesa nuk kanë lënë gjurmë
për ekzistencën e tyre.

Shtëpia fillon procesin e ndryshimit në vitet 30-të, të shek.XX, kjo si pasojë e ndërrimit të
pushtetit, i cili reflektohet edhe në planin urbanisitik të qytetit. Kjo vërehet edhe në shtrirjen e
shtëpisë, e cila më nuk rrethohet me mure të larta, por rrethohet nga rrugë të cilat kalojnë në
pjesën veriore dhe lindore të saj. Kjo është si pasojë e planit urbanistik të “Korunoviçit”, i cili
ka të bëjë me zgjerimin e rrugëve dhe rregullimin e shtratit të lumit. Sa i përket tipologjisë,
gjatë shek.XVII-XIX, shtëpitë zakonisht ishin dy tipe, sipas shtrirjes së gabaritit të objektit:
1. Në pozitë qendrore në relacion me parcelën- Tipi I
2. Objektet në relacion me rrugën- Tipi II

Figura 3. Shtëpia e Shuajip Pashës
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Figura 4.Shtëpia e Shuajip Pashës- Detali i qardakut

Shtëpia e Shuajip Pashës i takonte tipit II, sa i përket tipologjisë. Mirpo shtëpia poashtu flet
edhe për mënyrën e jetesës, të shtresës elitare, dhe dokumeton në formë fizike, shtresën
sociale, besimin fetar dhe fuqinë e pronarit, të gjitha këto elemente të reflektuara në mënyrën
e organizimit dhe përdorimit të hapësirës, detalet e ndryshme në enterier, dhe madhësinë e
gabaritit. Kjo do të thotë se historiku dhe roli i një familjeje në shoqëri shprehet qartë
nëpërmjet dizajnit arkitektonik. Kur flasim për detajet në enterier shtëpia shquhej për
përdorimin e formave të ndryshme skulpturale, të cilat sipas burimeve të ndryshme
punoheshin nga mjeshtër dibran. Format e dekorit shpreheshin nëpërmjet drugdhendjeselementet nga druri sikurse tavanet të dekoruar me motivet e lashta: motivin e diellit, florale,
dhe gjeometrike, dollapët e vendosur në mur – jyklykët, dyert, shtyllat me kapitel të dekoruar,
të cilët janë punuar me një nivel të lartë të drugdhendjes.
Farkëtaria tradicionale – Detajet sikurse parmakët e shkallëve, dorëzat e dyerve dhe të
dritareve janë punuar me një mjeshtëri të lartë artistike të përpunimit të hekurit me metodën
tradicionale.
Përpunimi i gurit – elementet e ndryshme konstruktive, sikurse hapjet e dyerve në përdhesë
janë punuar nga gurë të gdhendur në formë drejtkëndëshi, duke formuar harkun
gjysmërrethor. Në abdeshanen – nyjen sanitare e cila gjendej në kat, ndodhej çezma me koritë
prej mermeri.
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Elementet nga dheu i pjekur – qerpiçi – Në enterier, në disa dhoma ekzistonin qymlekllëk –
oxhaqet që kanë shërbyer për ngrohjen e ujit në hamamxhik, të cilët kanë qenë të punuar nga
qerpiçi – dheu i pjekur.

Figura 5. Shtëpija e Shuajip Pashës në raport me rrethinën

Sa i përket formësimit të brendshëm, shtëpia u ndërtua në dy etazhe, përdhesa dhe kati. U
takon shtëpive me qoshk, të cilat kishin orientim nga rruga. Shtritja e shtëpisë në kryqëzimin
e dy rrugëve, e përcakton planimetrinë dhe ndarjen simetrike të hapësirave të brendshme në
formë katërkëndëshi. Qasja në objekt bëhet nga pjesa veriore, nëpërmjet portës kryesore, që
në këtë rast ishte nga druri, dhe kishte dekore të gdhendura në të. Në pjesën ballore
vendoseshin edhe dyert sekondare, të cilat të dërgonin në oborrin e brendshëm, ku pastaj
nëpërmjet shkallëve, qaseshin në katin e parë. Shtëpija ishte e orientuar nga lumi, andaj edhe
portat ishin të vendosura në atë pjesë, e orientuar nga veriu. Pas viteteve 30-të, të shek.XX,
shtëpia filloi të pësonte ndryshime, kjo si pasojë e ndarjes së shtëpisë dy familjeve, e më vonë
edhe tre. Si fillim shtëpisë ju shtua edhe mezokati, i cili nga jashtë nuk vërehej, ku pastaj
funksionet e shtëpisë u shpërndan në këto kate.
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Shajip Pasha

Shek 19-të

Republika Federale e Jugosllavisëdhënia për shfrytëzim për dy familje.

1940 -1968

Bekim Fehmiu

Republika Federale e JugosllavisëDhënia për shfrytëzim tre familjeve.

1941-1950

1968

Figura 6. Qëndrimi ditor në shtëpinë e Shuajip Pashës

Figura 7. Elemente dekorative në enterierin e shtëpisë së Shuajip Pashës
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Figura 8. Dyert e brendëshme nga druri në Shtëpinë e Shuajip Pashës

Figura 9. Elemente dekorative në dyert nga druri

Figura 10. Elemente decorative në tavan
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Figura 11. Qëndrimi ditor në shtëpinë e shuajip pashës

Kati përdhes është shfrytëzuar për nevoja ekonomike, ku anën e majtë ishin depot, nyjet
sanitare dhe dhomat e shërbëtorëve, në anën e djathtë ishte pasazhi për përdorime të
ndryshme. Pas ndarjes së shtëpisë në dy pjesë, përdhesa pësoi ndryshime me ç’rast u mbyll
porta e madhe, u shndërrua në hapësirë banimi, kurse hapësirat tjera përdoreshin si hapësira
ndihmëse.
Baza e katit kishte shtrirje simetrike – plan qendror. Para ndarjes së objektit në dy pjesë, në
pjesën qendrore të katit, holli ka pas shtrirje në formë të kryqit, ku pjesën jugore holli ishte i
hapur kah oborri (më vonë është mbyllur me dritare), kurse në pjesën veriore holli
përfundonte me Qoshkun. Nga holli pasonin katër dhoma të vendosura secila në një kënd të
shtëpisë, kafe-oxhaku, dhe banjo (abdeshane).
Fasada ballore, ajo veriore është trajtuar me plastikë, ku kati i parë del në formë konzolle. Si
element veçues i fasadës paraqitet qoshku pesë-këndor, i vendosur në qendër, me pesë dritare
dhe dekorime nga druri në secilin kënd.

Prej fillimit të shek. XX e deri në vitet e 90-ta, shtëpia u transformua duke ju përshtatur
nevojave të banorëve, përkatësisht tre familjeve të cilat ishin vendosur, ku veqanërisht kati i
parë transfomohej edhe për nevojat ekonomike të tyre. Në vitin 1999, shtëpia aksidentalisht u
dogj, duke lënë pak gjurmë të ekzistencës së saj. Rreth vitit 2010/11, u morr përsipër të
fillonte procesi i ri-konstruimit të saj, i cili ende nuk ka përfunduar, dhe nuk ka ndonjë plan
në lidhje me ri- funksionalizimin e saj në të ardhmen.
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Figura 12. Foto nga aksidenti ku u dogj shtëpia e Shuajip Pashës- viti 1999
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3.0 METODOLOGJIA
3.1 Gjenerimi i Konceptit

Gjenerimi i formës dhe ndërlidhja e objektit të ri, me shtëpinë e vjetër të Shuajip Pashës,
fillon me studimin e kontekstit, i cili shpesh mund të jetë kufizues sa i përket dizajnit, ku në
këtë rast konteksti ka dhënë shumë material, rreth qasjes në dizajn, ndërlidhjes së të vjetrës
me të renë, si dhe gjatë studimit të arkitekturës otomane, periudhë të cilës i takon edhe
shtëpia e Shuajip Pashës, dizajni otoman ka marrë kuptim, për mënyrën sesi ka funksionuar
në raport me stilin e jetesës së asaj kohe.

Gjatë hulumtimit të arkitekturës otomane, me rëndësi ka qenë të kuptohet stili i jetesës në
raport me dizajnin e shtëpive, dhe të merren elementet kyqe të dizajnit, duke i transformuar të
njëjtat elemente në objektin e ri, duke ju përgjigjur specifikave të tij, dhe në të njëjtën kohë
duke pasur mundësinë të studiohen këto elemente arkitektonike në kohët e sotme.

Figura 13. Shtëpi otomane nga sehk. 19-të

Figura 14. Shtëpi otomane të ri-konstruktuara
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Shtëpitë të cilat i takojnë periudhës Otomane, kanë disa karakteristika në dizajn, të cilat së
pari rrjedhin si pasojë e ndryshimeve klimatike dhe resurseve natyrore, ku varësisht prej
regjionit të ndërtimit, materialet e përdorura, krijojnë identitetin e secilës shtëpi përkitazi me
regjionin. E veqantë e këtyre shtëpive, është përshtatja ndaj kushteve klimatike, ku në shumë
raste shtëpitë kanë dhoma verore dhe dhoma dimërore. Andaj mund të themi se për nga
mënyra e ndërtimit dhe shfrytëzimit të materialeve që janë specifike për një regjion të
caktuar, dizajni bëhet i qëndrueshëm, si dhe merret për bazë faktori natyrë.
Në aspektin social, dizajni lidhej ngushtë me jetën që zhvillohej, si dhe shumicën e rasteve
lidhej edhe me besimin islam. Një shembull tjetër i organizimit të jetës brenda këtyre
shtëpive, ka të bëjë edhe me rolin e femrës, në shumicën e rasteve, jetesa e femrave
zhvillohej vetëm brenda mureve të shtëpisë, andaj dhe shtëpitë kishin oborre të brendshme.
Mirpo femra nuk guxonte të shihej nga jashtë. Andaj shtëpia ofronte hapësira brenda dhe
jashtë për jetesën e femrës, mirpo gjithmonë brenda katër mureve të oborrit. Një detal me
rëndësi që reflekton jetesën e tyre, ishin grilat e dritareve prej druri, të cilat mundësonin që
femrat gjthmonë të vështronin jashtë, duke u informuar se cka ndodh nëpër rrugë, por duke
mos u parë.

Shtëpitë zakonisht ndërtoheshin dy kate, ku kati i parë ishte ku zhvillohej jetesa, i cili
zgjerohej nga rruga, ndërsa përdhesa që kishte mure të trasha, si një fortifikatë, kishte më
shumë funksione teknike. Dhoma është njësia kryesore në këto shtëpi, duke ofruar të gjitha
mundësit brenda një hapësire, të ulesh, shtrihesh, lahesh, si dhe të hash. Kjo do të thotë se
hapësirat e brendshme janë fleksibile në shtrirjen e tyre, ku nuk ka kufizime qoftë fizike, nëse
flasim për mobilet, të cilat janë dinamike që përdoren dhe hiqen, e deri tek liria e zhvillimit të
shumë aktiviteteve. Kjo formë e dizajnit, lidhet ngushtë me jetesën nomade, andaj dhe
reflektohet kalimi nga jetesa në tenda, në shtëpi. Shembull janë shtratet që palosen nëpër
mure, ose vendosja e tavolinave së bashku me elementet tjera nëpër dollapë. I vetmi element
19are19r janë vendosja e divaneve, ku shfrytëzimi i hapësirës sillet rreth tyre, dhe në bazë të
tipologjisë kemi divane që vendosen në hapësira të jashtme, të brendshme dhe qendrore.

Bazuar në historinë e zhvillimit të shtëpive otomane,të cilës i takon edhe shtëpia e Shuajip
Pashës, janë marrë elemente te caktuara duke hulumtuar se si ato mund të funksionojnë në
kohët e sotme. Andaj të njëjtat principe janë huazuar në dizajnin e muzeumit dhe lidhjes së
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shtëpisë së vjetër me objektin e ri, duke i zbërthyer në forma moderne, forma të dizajnit të
cilat janë të qëndrueshme dhe fleksibile.

3.2 Destinimi i Hapësirave
Shtëpia e Shuajip Pashës, si shtëpi dy katëshe, do ketë funksionin e një muzeu i cili i
dedikohet veprimtarisë së Bekim Fehmiut, i cili për një periudhë ka jetuar në këtë shtëpi.
Shtëpia e cila rrethohet nga objekte të tjera, nuk ka më oborr, e poashtu as funksion sa i
përket shfrytëzimit. Shtëpia është menduar të funksionalizohet si muze, duke ju bashkangjitur
një objekt i ri, i cili do të lidhet me shtëpinë e vjetër, në të cilin do të ketë hapësira të cilat
ofrojnë fleksibilitet në shfytëzim.

Andaj destinimi i hapësirave ka filluar së pari duke analizuar shtritjen e objektit të ri, në
raport me kontekstin përreth dhe shtëpinë, si dhe është propozuar që të lirohet një pjesë e
parcellës që të shërbejë si oborr, duke i kthyer kështu disa nga karakateristikat e shtëpisë se si
ka qenë në fillim

Figura 15. Skema të organizimit
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Figura 16. Skema të organizmit bashkë me tekst

Destinimi i hapësirave të brendshme ka dy ndarje me rëndësi, rreth të cilave sillen të gjitha
funksionet sekondare, dhe këto janë hapësirat ekspozuese, ku njëra është ekspozita e
përhershme dedikuar aktorit të ndjerë Bekim Fehmiu, dhe tjetra hapësirë që shërben për
ekspozita permanente, të cilat kanë të bëjnë më tepër me ekspozimin e video instalacioneve
dhe fotografisë. Të dyja këto janë në katin e parë, ku ekspozita e Bekim Fehmiut gjindet në
shtëpinë e vjetër, dhe lidhet nëpërmjet një pasazhi të shkurtër me objektin e ri që të shpie tek
hapësira ekspozuese permanente.

Objekti i ri është B+P+1, ku përdhesa ka kinemanë si dhe një kafe shop, bodrumi ka
administratën, depon, arkivën dhe kthinat tjera teknike, ndërsa kati i parë është hapësirë
ekspozuese, ku gjatë vitit shpaloset programi në lidhje me ekspozitat që mbahen, mirpo
ofrohet mundësia që kjo hapësirë të shfrytëzohet për mbajtjen e puntorive dhe konferencave
kur ka ndonjë event.

Kinemaja: Do të funksionon gjatë tërë vitit, ku për cdo sezon do të shpallet programi i
filmave, si dhe mund të shfrytëzohet gjatë verës si venue për festivalin e filmit Dokufest.

Administrata së bashku me depon dhe arkivën janë vendosur në nivelin -1, ku janë marr
parasysh të gjitha kushtet që ambienti të jetë produktiv, meqenëse mungon drita natyrale.
Andaj bodrumi do të ndriqohet nga Barisola, e cila do të japë efektin e dritës natyrale, dhe do
të ketë mundësi të kontrollohet veqanërisht tek pjesa e depos dhe ruajtjes së artifakteve.
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3.3 Diagramatizimi i Qarkullimit
Qarkullimi në objekt fillon nga hyrjet kryesore të pozicionuara në pjesën veriore, me vizura
nga lumi. Të dy objektet lidhen pastaj bashkë nëpërmjet një pasazhi në katin e parë, i cili u
mundëson vizitorëve që nga ekspozita e Bekim Fehmiut, të kalojnë direkt në hapësirën tjetër
të ekspozimit, ku u përmend më lart, është fleksibile gjatë gjithë vitit, sipas programit që
caktohet. Mirpo për persona të cilët veqse kanë parë ekspozitën e përhershme, ata kanë

Figura 18. Skema e qarkullimit në përdhesë

Figura 19. Skema e qarkullimit në katin e parë
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mundësi të qasen direkt në objektin e ri, ku kanë qasje direkte në kinema, kafe, dhe hapësirën
për ekspozim në katin e parë.

3.4 Materializimi

Gjatë dizajnimit, secili material që është vendosur të përdoret ka një simbolikë e cila së pari
lidhet me historinë e Prizrenit, me trajtimin e trashigimisë kulturore, dhe pastaj me karakterin
e aktorit Bekim Fehmiu, emrin e të cilit mban muzeu.

Në projekt është propozuar që shtëpia e Shuajip Pashës, ku do të vendoset ekspozita e
përhershme e Bekim Fehmiut, të ketë fasadën e vjetër, para se të digjej. Ndërsa objekti i ri do
të ketë fasadën nga dy materiale, të cilat rrespektojnë kontekstin përreth, duke qëndruar të
heshtura dhe minimale, ku vëmendja i jipet shtëpisë së Shuajip Pashës.

Figura 20. Materilalizmi- Polikarbon Translucent

Kati i parë do të vishet me fasadë prej polikarboni translucent, i cili është rrezistent, duke
ofruar siguri. Ky material mundëson që të depërtojë drita natyrale, por jo dhe rrezet
ultraviolete. Ky material ka kosto të ulët dhe është i qëndrueshëm.
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Figura 21. Materializmi- Guri

Guri do të përdoret në përdhes, si rrespekt ndaj kontekstit, me dizajn modern.
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4.0 ANALIZAT E LOKACIONIT
4.1 Analizat e Përgjithshme të Qytetit të Prizrenit

Qyteti i Prizrenit, si qytet historik, shtrihet përgjatë bregut të lumit Bistrica, në shpatet e
maleve të Sharrit, që janë në pjesën jugore të Kosovës. Është e rrethuar në kufi me Shqipërinë
dhe Maqedoninë. Pozita gjeografike ka bërë që qyteti të ketë klimë të lagësht subtropikale,
me dimër të ftohtë si dhe vera shumë të nxehta.Karakteristikë e qyteti është shtrirja e lumit, si
dhe zona historike e cila ka objekte të ndryshme qoftë fetare apo edhe të banimit, që janë nën
mbrojtjen e trashigimisë kulturore. Prizreni si komunë shtrihet në sip. 640 km2, ndërsa vetëm
sipërfaqja urbane është 22.39 km2. Sa i përket numrit të banorëve nuk është një qytet i madh,
mirpo është i njohur për shumëllojshmërinë e komuniteteve që jetojnë aty.

Fig.22 1Figura 22.Situacioni- Pjesa historike e Prizrenit

4.2 Demografia

Prizreni njihet si njëri ndër qytetet me shumëllojshmëri në kulturë dhe përkatësi etnike, ku
ndër komunitetet që jetojnë aty përpos Shqiptarëve janë edhe Boshnjak, Turk dhe Roma, me
një pakic të vogël edhe të komunitetit Serb. Mirpo ai më prominent mbetet komuniteti Turk,
ku dhe gjuha turke flitet me shumicë edhe nga komunitetet tjera jo-turke.
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E njëjta vlen edhe për përkatësin fetare, ku në bazë të dhënave, prej pushtetit të perandorisë
Osmane, qyteti filloi të merrte karakter Islam sa i përket stilit në arkitekturë, me ndërtimin e
xhamive dhe objekteve tjera të këtij karakteri, të cilat u zhvilluan në shek.16-të. Ndërsa para
kësaj nga dokumentet e gjetura thuhet që datojnë nga viti 1610, thuhet se kryesisht në Prizren
jetonin më shumë ortodoks, dhe një pakicë e katolikëve.

Sipas statistikave të vitit 2011, thuhet se Prizreni ka gjithsej 177,781, ku në pjesën urbane
banojnë rreth 85,119 banorë. Ndërkaq nëse flasim për shpërndarjen e komuniteteve,
Shqiptarë (145,718), Boshnjak (16,896), Serb (237), Turk (9,091), Roma (2,899), dhe të tjerë
(2940).

Shqiptarë

Boshnjak

Serb

Turk

Roma

Të Tjerë

4.3 Arsimimi dhe Shëndetsia

Qyteti i Prizrenit ka rreth 48 shkolla fillore me 28,205, ndërsa ka 6 shkolla të mesme me
9,608 studentë. Qerdhet janë private. Ndërsa arsimi universitar zhvillohet në Universitetin e
Prizrenit, që është public.
Kujdesi shëndetsor primar në Prizren, përfshin rreth
•

14 qendra shëndetsore familjare

•

26 shtëpi shëndeti
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Ndërsa spitali regjional në Prizren ofron shërbime për 250,000 banorë.

4.4. Gjelbërimi dhe Hapësirat Publike
Prizreni ka gjelbërim të mjaftueshëm, ku veqnërisht në pjesën ku gindet kalaja dhe objektet e
banimit përreth asaj zone, ka vegjetacion të lart, i cili vazhdon edhe në disa pika të tjera të
qytetit, anash rrugëve kryesore. Gjelbërimi në zonën historike bën që ajo pjesë të shfrytëzohet
si hapësirë publike, zakonisht për shëtitje, ku është edhe pjesë e stilit të jetesës. Hapësirat
publike nuk janë të shumta, mirpo në zonën historike apo qendrën e qytetit afër lumit,
ekzistojnë hapësira të cilat shfrytëzohen si publike dhe janë karakteristike për qytetin, të cilat
fillojnë nga xhamia e Sinan Pashës e deri tek Marashi, ku kjo pjesë përcillet nga vegjetacioni
i lart. Për këtë pjesë të qytetit janë dhënë propozime se si mund të transformohen këto
hapësira, që të shfrytëzohen më mire, si dhe të promovojn vlerat kulturore të qytetit.

Figura 23.Gjelbërimi
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4.5 Rrjeti i Trafikut rreth Kontekstit të Përzgjedhur

Figura 24.Rrjeti i Trafikut rreth Kontekstit të Përzgjedhur

4.6 Ekonomia dhe Infrastruktura
Deri vonë zhvillimi I ekonomisë është bazuar nga të ardhurat e familjarëve jashtë vendit.
Edhe pse qyteti gjithmonë është karakterizuar me punë artizanale, sektori privat vonë ka
filluar të zhvillohet, ku më së shumti operojnë dyqanet e vogla. Meqense ekonomia ende nuk
ka infrastructure për zhillim dhe rregullore se si duhet të funksionojnë bizneset, shume
fabrika janë mbyllur apo numri i puntorëve është reduktuar.

Infrastruktura është zhvilluar mjaft, ku fshatrat kryesore lidhen me pjesën urbane të komunës,
si dhe të gjitha fshatrat kanë furnizim me ujë.
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4.7 Objektet e trashgimisë kulturore ne afërsi

Figura 25. Objektet e trashgimisë kulturore ne afërsi- Shadërvan

Shadërvan (turqisht: Şadırvan) është një zonë turistike në anën jugore të qytetit, atje ka
kafene dhe restorante të shumta. Burimi i lashtë i ujit është një monument kulturor i mbrojtur,
ka një legjendë që nëse pini nga ajo do të jeni të sigurtë se do të ktheheni.

Figura 26. Objektet e trashgimisë kulturore ne afërsi- Ura e Vjetër e Gurit

Ura e Vjetër e Gurit (Shqip: Ura e Gurit), është një nga monumentet e Prizrenit ku kalon
lumi Bistrica.
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Figura 27. Objektet e trashgimisë kulturore ne afërsi- Kisha e Shën Premtës

Kisha e Shën Premtës është një kishë ortodokse serbe e 14-ta e mbrojtur nga UNESCO.
Është pjesë e Monumenteve të Mesjetës në Kosovën e Trashëgimisë Botërore.

Figura 28.Objektet e trashgimisë kulturore ne afërsi- Xhamia e Sinan Pashës

Xhamia e Sinan Pashës është një xhami otomane në qytetin e Prizrenit. Është ndërtuar në
vitin 1615 nga Sofi Sinan Pasha, bej i Budimit. Xhamia mbikëqyr rrugën kryesore të Prizrenit
dhe është një tipar dominues në silueten e qytetit.

Figura 29. Objektet e trashgimisë kulturore ne afërsi- Minarja e mbetur e Xhamisë së Arasta

Minarja e mbetur e Xhamisë së Arasta
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5.0 KONKLUDIM
Gjatë punimit të temës, dhe përzgjedhjes së objekti me rëndësi kulturore, I cili është në
mbrotje të trashigimisë kulturore, është kuptuar rëndësia e këtyre objekteve. Historiku që këto
objekte kanë flasin shumë për një stilin e jetesës në periudhë të caktuar, dhe mendoj se ne
mund të huazojmë nga kjo histori shembuj të cilët mund të n’a drejtojnë rreth dizajneve
arkitektonike në të ardhmen. Gjatë punimit ka qenë me rëndësi që theksohen cilësitë e këtyre
objekteve historike, për vlerat që kanë ato, si dhe të mendojmë rreth mënyrave të reja se si
dizajnet arkitektonike kontemporane mund të inkorporohen në rrethina historike.
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